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A b s t r a c t
Contemporary  economic  growth  is  related  to  the  emergence  of  innovative  branches  and 
sectors of industry as well as to their accompanying spatial forms and new concepts of the city. 
One of the characteristic features of modern cities is the multitude of network­type relations 
resulting  from  the nature of  the  information­based  economy. Contemporary  ideas  about  the 
city focus among others on the problems of sustainable development, ubiquity of information 
and communication technologies (ICT) and concentration of  the creative class  in  innovative 
centres of services and  industry. The article presents a number of practical  implementations 
of the contemporary concepts of city development.
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S t r e s z c z e n i e
Rozwój  współczesnej  gospodarki  wiąże  się  powstaniem  innowacyjnych  branż  i  sektorów 














Contemporary  economic  growth  related  to  the  production,  transmission  and  practical 
implementation of information (knowledge economy) affects significantly the changes going 
on  in  the  spatial  structure of cities as well  as  the emergence of different concepts of city 
evolution. The concepts may be divided into two groups: one – related directly to building 
new cities, mostly  in Asia, and  the other – projects  introducing modern solutions  into  the 
existing urban structures. The latter strategy is widespread in Europe, where projects which 








The  following  may  be  distinguished  among  the  specific  features  characterising  the 
knowledge­based economy which particularly affect the contemporary ideas of the city:
–  concentration of highly specialised and creative employees,




According  to  R.  Florida,  the  creative  class  –  responsible  for  the  economic  growth 
of urbanised centres –  is  composed of  two professional groups:  “the  super­creative core” 
(scientists, researchers, engineers, artists) and the creative professionals (liberal professions), 


















2  Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Warsaw 2010, p. 84.
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and  its  residents’ way  of  life.  Cities,  saturated with  various  digital  technologies,  such  as 
mobile communication networks, satellite navigation, monitoring systems, wireless internet 
connections,  localisation  services,  sensors,  indicators  and  other  data­collecting  devices, 
function simultaneously as a real physical organism and as a networked digital reality. Using 






virtual  space  is  transforming  the  city  life  and  culture  as we  know  it,  separating  a whole 
range  of  human  activities  from  its  physical  structure. The  contemporary  city  is  a  hybrid 
composed of physical and digital space integrating services and processes on many levels3. 
Collecting,  processing  and  transmission  of  various  data  as well  as  participation  in  urban 
life  of  information  and  telecommunication  technologies  creating  the  infrastructure  of  the 
collective network intelligence is an important element forming the ideas of e.g. the digital 
city, intelligent city, smart city4 and living labs.
Another  very  important  branch  of  economy  affecting  the  modern  concepts  of  city 
development are  the pro­environmental  technologies5, which both at  the  level of  research 
and of practical  implementation stem from  the need of environment protection,  reduction 
of  energy  consumption  and  implementation  of  sustainable  development  principles. 




for  sustainable  development  (the  Leipzig  Charter)6.  The  EcoQuartier  projects  feature 
developing  residential  districts  –  integrated  into  the  urban  fabric  –  aimed  to  improve  its 
residents’ quality of living, to preserve the nature’s resources and beauty as well as to reduce 





3  de Lange M., de Waal M., Ownership in the Hybrid City, Virtueel Platform, 2012.










concepts  regarding  the  design  and management  of  the  contemporary  city.  Some  of  them 
focus  exclusively  on  the  environmental  problems,  such  as  Spanish  Logroño Montecorvo 





by  the presence of new economic zones –  centres of  science  and  technology  (university­
technology campuses, parks of science, technology, innovation etc.), which provide a place 
for businesses to establish their head offices and thus initiate collaboration between industry 













space. They  are most  often  developed  as  technopolises,  cities  of  science  or  smart  cities, 
usually mixed with other – mostly pro­environmental – aspects of  the urbanised structure 
construction.
Another  element  influencing  contemporary  cities  is  the  effect  of  glocalisation, which 
affects  modern  economic  centres,  including  technology  parks,  and  their  international 
character10. As  regards  the  scientific  and  technology  functions,  the  effect  of  glocalisation 
consists in the simultaneous globalisation of knowledge expressed in its full accessibility and 
the possibility of world­scale cooperation on the one hand, and on the other – clusterisation 
of  the  scientific  and  technological  potential  through  its  geographic  concentration  for  the 
purpose of getting it sufficiently close together to enable cooperation in the local scale. While 
8  Węcławowicz­Bilska  E.,  Miasta Przyszłości. Tendencje, koncepcje, realizacje,  Technical 
Transactions, 1­A/2012, Kraków 2012, p. 325.
9  WISTA Adlershof is a technology park. The WISTA acronym stands for a few expressions used at 
different  times  and places,  such  as Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Adlershof (Adlershof: 
Location for Science and Business) or Wissenschaftsstadt Adlershof (the Adlershof City of Science). 
At  the  same  time,  the  technology  park  informational materials  use  yet  another  name  –  the City 
of Science, Technology and the Media.
10 Kowalak  B.,  Konkurencyjna gospodarka. Innowacje – infrastruktura – mechanizmy rozwoju, 
Institute for Sustainable Technologies, National Research Institute, Warsaw–Radom 2006, pp. 63­64.
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the “global science is getting more and more widespread, its production on the highest level 
remains strongly concentrated and spiky”11.
Glocalisation  involves  the  possibility  of  simultaneous  functioning  in  a  global  virtual 
space,  separated  from  the physical  reality,  freely accessible and exterritorial, while  living 
in a specific place on the Earth, chosen because of its quality and the attractive conditions 
of  living  and working.  Urban  units  become  highly  internationalised  due  to  the  presence 
of  local branches of great global  corporations, whose network character  and organisation 
enable constant 24­hour collaboration of employees  regardless of  the place or  local  time. 
Modern technology centres become nodes of global cooperation in networks of diverse links, 








When we  consider  the  examples  of  contemporary  concepts  of  the  city, we  encounter 





of  the  newly  created  urban  unit  already  at  the  first  stage  of  its  construction,  functioning 
in the public awareness as a modern innovative structure. Some of these concepts, mostly 
smart cities, function in the form of projects for testing modern solutions to be implemented 
in  the  city  infrastructure  and  management.  Smart city  as  a  concept  combining  spatial 




network14  and  implementing  environment­friendly  systems  and  principles  of  sustainable 
11  Florida,  R.  The World’s Leading Science Cities – an  article  of  the  1st  May  2013,  accessible 
(in  September  2013)  at  http://www.theatlanticcities.com/jobs­and­economy/2013/05/worlds­




parks  in  Dubai,  referred  to  as  Media  City,  Internet  City  and  Academic  City,  the  innovative, 
biotechnological district of BioCity in Leipzig or the district of the media – Media City in Manchester, 
all of which denote marked­out areas destined for location of companies from one particular sector.
14 Williams  F.,  The Information Infrastructure in Technopolis: The Intelligent Network,  [in:] 
The Technolopolis Phenomenon: Smart Cities, Fast Systems, Global Networks,  D.V.  Gibson, 
G. Kozmetsky, R. W. Smilor [ed.], Lanham Maryland, 1992.
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development. The  implemented  ideas  are  in  the greater  part  related  to  the virtual  sphere, 
affecting the functioning of the city by diverse processes and projects, which do not, however, 
contribute  to  the  transformation of  its  physical  shape. An example of  such an  idea  is  the 
information city, which “is not a form, but a process characterised by a structural dominance 
of the space of flows”15.
Of  all  the  numerous  concepts  and  projects  of  ultra­modern  cities  of  science  and 
technology, planned primarily in Asia and Middle East, only a few have in fact been at least 
partly implemented in practice or their construction is now well under way. Such examples 




Kansai  Science  City  is  one  of  the  four main  ‘ports’18  in  Osaka  Bay  of  the  scientific 
and cultural significance, which  is a node of knowledge – a  technopolis built  in  the  form 
of  a  dispersed  network  city.  The  objective  of  this  unit  is  to  strengthen  the  cooperation 
network between industry, science and administration by proper planning and coordination 
of  functions,  to  support  the  international,  interdisciplinary  and  inter­sector  exchange  and 
relations development in culture, science and technology, and to build a pilot model of a city 





In  the morphological  aspect,  the  city  has  a  bunch­of­grapes  structure,  and  its  individual 
districts foster diverse functions22 resulting from the conditions of the neighbouring natural 
15 Castells M., op. cit, p. 401.
16 The  Technopolis  programme  –  a  Japanese  government  programme  coordinated  by  the  MITI 
(the  Ministry  of  International  Trade  and  Industry)  and  initiated  by  the  legal  act:  Technopolis 
Laws of  the 16th May 1983. The programme was aimed  to support  the development of advanced 
technologies, to create new jobs and to promote local growth by building technopolises – new centres 
of science,  technology and industry of national and global significance built  in  the form of small 
satellite  towns. The project was completed in 1998. After: Soojung­Kim Pang A., Science Cities: 
Japan’s Technopolis Program,  Institute  for  the  Future,  13th  Nov.  2005; www.iftf.org/future­now/
article­detail/science­cities­japans­technopolis­program/ ‒ as of September 2013.
17 Batten D.F., Network Cities: Creative Urban Agglomerations for the 21st Century, Urban Studies, 
Vol. 32, No. 2, 1995, pp. 313­327.
18 The  region  of Osaka Bay  has  four  types  of  ports:  sea  port,  airport,  telecommunication  port  and 
science port, Ibidem, p. 324.












Partnership  (PWP)  in  cooperation  with  Arata  Isozaki  in  the  mountainous  post­volcanic 
landscape  as  a  place where  a  new  synchrotron was  going  to  be  located24. The specialist 
research centre was planned as a main component attracting scientists from the country and 
abroad. Additionally,  the manner  in which  the city  space was designed and  its  functional 
programme25 were aimed at creating an attractive environment inducing scientists to settle 
in the new urban structure. The spatial layout of the new city is of linear character. The areas 




pedestrian  routes  surrounded  by  greenery,  small  parks  and woodlands  as well  as  cycling 
lanes  linked  to  an  extensive  golf  course  –  are  all  located  in  the  centre. The main  public 
space is the park in the form of an open circular enclosure built into the slope of a mountain 
and  situated  at  the  junction  of  the  two main  transportation  arteries. The  city  architecture 
features works by well­known architects inscribed into the landscape and creating its image 
of a contemporary city26.





development. As  a  result,  the  process  of  constructing  such  urban  structures  goes  beyond 
the  traditionally understood art of  city­building hitherto  related  to  spatial planning, urban 
design and architecture. City planning and design now incorporate disciplines which have 
















Development  of  science  and  innovation,  globalisation,  networks  and  broadband 
services are  the driving forces of  the new planning paradigm towards  intelligent cities,  in 
which their residents’ knowledge becomes a source of new culture and advanced industry 
affecting  the  needs  of  the  created  urbanised  structure.  The  presence  of  the  knowledge 
community is conditioned by the presence of adequate environment for living, with a high­ 
­quality  space  and  various  infrastructure  conveniences.  Hence,  the  contemporary  city  is 











czyniają  się  do  poprawy  funkcjonalności  usług miejskich  oraz  zrównoważonego  rozwoju 
miast1. Koncepcje  te  pomimo wielu  różnych nazw,  określających miasto  jako kreatywne, 









jską.  Projekty  te  mają  na  celu  poprawę  życia  mieszkańców  oraz  zastosowanie  innowacyjnych 
rozwiązań (na bazie ICT) dla zrównoważonego  rozwoju miast. Projekty smart city dotyczą rozwoju 












Według R. Floridy klasa  kreatywna odpowiedzialna  za wzrost  gospodarczy ośrodków 
zurbanizowanych składa się z dwóch grup zawodowych: „superkreatywnego rdzenia” (na­
ukowcy,  badacze,  inżynierzy,  artyści)  i  twórczych  profesjonalistów  (wolne  zawody),  któ­










Rozwój współczesnych  technologii, w  tym przede wszystkim branży  ICT,  przyczynia 
się do wprowadzenia nowoczesnej infrastruktury sieciowej wpływającej na zmianę zasady 
funkcjonowania miasta  i  sposób życia  jego mieszkańców. Miasta nasycone różnorodnymi 
technologiami  cyfrowymi,  jak  sieci  komórkowe,  nawigacja  satelitarna,  monitoringi,  bez­
przewodowe systemy internetowe, usługi lokalizacyjne, czujniki, wskaźniki i inne urządze­
nia zbierające dane,  funkcjonują  równolegle  jako fizyczny  realny organizm  i usieciowana 
cyfrowa rzeczywistość. Korzystając z różnego rodzaju mediów, mieszkańcy świadomie lub 












2  Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Warszawa 2010, s. 84.
3  de Lange M., de Waal M., Ownership in the Hybrid City, Virtueel Platform, 2012.
























obecnością  nowych  przestrzeni  gospodarczych  ‒  ośrodków  naukowo­technologicznych 
(kampusy  uniwersytecko­technologiczne,  parki  naukowe,  technologiczne,  innowacji  itp.) 
stanowiących miejsce  osiedlania  się  przedsiębiorstw  i  prowadzenia  współpracy  na  styku 










6  Źródło:  Ministére  de  l’Ecologie,  du  Développement  durable  et  de  l’Energie;  www.developpe­
ment­durable.gouv.fr.
7  www.developpement­durable.gouv.fr.
8  Węcławowicz­Bilska E., Miasta Przyszłości. Tendencje, koncepcje, realizacje, Czasopismo Tech­
niczne, z. 1­A/2012, Kraków 2012, s. 325.
9  WISTA Adlershof  jest parkiem  technologicznym. Za akronimem WISTA kryje  się kilka wyrażeń 
stosowanych  w  różnym  czasie  i  miejscu,  jak: Wissenschafts­  und Wirtschaftsstandort Adlershof 









z  ośrodkiem  naukowo­technologicznym,  cechują  się  atrakcyjną,  nowoczesną  przestrzenią 




wpływa  na  umiędzynarodowienie  działalności10  nowoczesnych  ośrodków  gospodarczych, 













względu na miejsce  i czas  lokalny. Nowoczesne ośrodki  technologiczne stają się węzłami 
globalnej współpracy w sieciach rozmaitych powiązań, m.in. dzięki możliwości współdzia­
łania w tym samym czasie osób pozbawionych swej fizycznej bliskości. Dzięki takim po­
wiązaniom ośrodki  te można    rozumieć  jako  integralny  element  (węzeł  lub koncentrator) 






zewnictwa,  które  nie  zawsze  jest  adekwatne  do  samodzielnej  jednostki  zurbanizowanej. 
W wielu przypadkach nazwa „miasto” stosowana jest  w odniesieniu do dzielnic, w których 
10 B. Kowalak, Konkurencyjna gospodarka. Innowacje – infrastruktura – mechanizmy rozwoju, Insty­
tut Technologii Eksploatacji PIB, Warszawa–Radom 2006, s. 63­64.
11  Florida R., The World’s Leading Science Cities, artykuł z dnia 01.05.2013 dostępny (09.13) na http://
www.theatlanticcities.com/jobs­and­economy/2013/05/worlds­leading­centers­physics/5403/  oraz 





rozwoju. Etykieta  ta  staje  się  elementem promującym  i marką ośrodka  już na pierwszym 




















naukowo­kulturowym  będąca węzłem wiedzy  ‒  technopolią  budowaną w  formie  rozpro­
13  Jako  przykład  tendencji  przenoszenia  nazwy  miasta  (city)  na  obszary  technologiczne  można  
przytoczyć  parki  technologiczne  w  Dubaju  określane  jako Media  City,  Internet  City, Academic 
City oraz innowacyjną biotechnologiczną dzielnicę BioCity w Lipsku czy dzielnica mediów Media 
City w Manchesterze oznaczające wydzieloną przestrzeń pod lokalizację firm z konkretnego sektora.
14 Williams  F.,  The information infractructure in Technopolis: The Inteligent Network,  [w]:  







nologiczno­przemysłowych  o  znaczeniu  krajowym  i  globalnym  budowanych  w  formie  małych 
miast satelitarnych. Projekt został zakończony w 1998 roku, [za:] Soojung­Kim Pang A., Science 
Cities: Japan’s Technopolis program, Instytut for the Future, 13.11.2005 www.iftf.org/future­now/
article­detail/science­cities­japans­technopolis­program/ ‒ dostęp 09.2013.
17 Batten D.F., Network Cities: Creative Urban Agglomerations for the 21st Century, Urban Studies, 
Vol 32, No. 2, 1995, s. 313­327.


































22 Program  funkcjonalny  12  dzielnic  różni  się  głównie w  zakresie  podejścia  do  rozwoju  obszarów 
mieszkaniowych i usług podstawowych. Jednocześnie w każdej jednostce  planowane  są ośrodki 








ośrodek  badawczy),  kultury  (sale  koncertowe),  oświaty,  hotelowo­konferencyjne,  administracyj­









ludzi  i  technologii, koncentratorem (hubem), przez który przenikają   koncepcje, wirtualne 




cyjnie pojmowaną  sztukę budowy miast  związaną dotychczas  z  planowaniem przestrzen­
nym, urbanistyką i architekturą. Do planowania i projektowania miast włączają się dyscy­
pliny, których dotychczasowa działalność nie wiązała  się z  rozwojem  i  funkcjonowaniem 
miast, a dyscypliny tradycyjnie związane z tym procesem są w dyskusji publicznej margina­
lizowane27.
Rozwój nauki  i  innowacji, globalizacja, powiązania  sieciowe, usługi  szerokopasmowe 




przestrzeni  i  różnorodnych  udogodnieniach  infrastrukturalnych.  Stąd współczesne miasto 
charakteryzuje nie tylko rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna, ale także jakość i czy­














Ill.  2.  The Harima Garden  Science City  design  by  Peter Walker  Partnership  –  diagram  presenting 
the green areas; source: www.pwpla.com





Il.  3.  Główna  przestrzeń  zielona  na  skrzyżowaniu  głównych  osi  komunikacyjnych  miasta,  źródło: 
www.pwpla.com
Ill. 4. A part of the main public space in Harima Garden Science City; photo: Daijirou Okada
Il.  4.  Fragment głównej przestrzeni publicznej w Harima Garden Science City , fot. Daijirou Okada
